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ABSTRAKT
E përballur vazhdimisht qysh nga ekzistimi i shoqërisë njerëzore me konflikte të nivelit dhe
përmasave të ndryshme si ato lokale, rajonale por edhe globale, dhe duke bërë përpjekje të
vazhdueshme për parandalimin e tyre, diplomacia ndërkombëtare dhe qendrat e vendosjes
përzgjodhën metoda të ndryshme për parandalimin dhe zgjidhjen e tyre duke arritur
marrëveshje politike mes palëve në konflikt. Duhet thënë se gjatë këtyre konflikteve janë
vrarë me miliarda njerëz përgjatë tërë historisë së njerëzimit, por janë shumë të paktë në
numër ata që e kanë marrë dënimin ata që ishin shkaktarë për vrasjen e tyre. Andaj duke i
parë këto fakte dhe duke pretenduar që të ndikojë në parandalimin e tyre, qendrat e
vendosjes themeluan gjykatat apo siç njihen ndryshe, tribunalet për dënimin e krimeve të
luftës të cilat do të veprojnë nën patronatin e OKB-së. Në këtë punim diplome do të
mundohemi të hedhim dritë për punën e këtyre tribunaleve duke filluar nga ai i pari i
Nurnbergut për krimet naziste gjatë Luftës së Dytë Botërore e deri te Tribunali i Hagës për
ish-Jugosllavinë, do të shohim strukturën e tyre organizative si dhe dënimet që ajo ka
shqiptuar për akterët që ishin shkaktarë të krimeve gjatë luftës dhe shkeljes së konventave
ndërkombëtare. Gjatë punës sime do të intervistojë pjesëmarrës të cilët në një formë apo
tjetër ishin pjesë e punës së tyre, qoftë si të akuzuar apo edhe si dëshmitarë dhe përmes
bisedës me ata shpresoj që të mësojmë akoma më shumë anën praktike të punës së një
tribunali.
Fokus tjetër do të jetë edhe fakti se sa efikasë ishin këto tribunale dhe a u arrit qëllimi i
themelimit të tyre, pra dhënia e mesazhit të qartë për udhëheqësit e ndryshëm të cilët
përmes veprimeve të dhunshme dojnë të arrijnë qëllimet e tyre politike, dhe fakti tjetër se a
u arrit qëllimi që shkaktarët e konflikteve të ulen në bankën e të akuzuarve dhe të përgjigjen
për krimet e kryera qoftë si individ apo edhe strukturë komanduese
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HYRJE

Konfliktet e vazhdueshme të cilat e përcjellin shoqërinë njerëzore që nga kohërat e lashta e
deri në ditët e sotme sollën pasoja të mëdha për njerëzimin duke u shoqëruar me vrasje te
shumta,shfarosje,tortura dhe përdhunime të cilat bashkësia ndërkombëtare nuk mund ti
toleronte qëtë ndodhin para syve të saj. Edhe pse u parashikua që lufta të ndalohet dhe të
mos perdoret më si mjet per zgjidhjen e konflikteve ajo nuk mund të largohej në tërësi por
të pakten krimet që kryheshin tanimë do të gjykoheshin dhe dënoheshin edhe nëse flitet për
krerët më të lartë të një shteti. Janë themeluar disa tribunale të cilat qëllimin e kishin
denimin e atyre që shkaktuan krime dhe njëkohësisht të jenë shembull për ata që mendojnë
në të ardhmen të shkaktojnë krime në kundërshtim me konventat ndërkombëtare. Gjykata e
parë ishte ajo e Nurnbergut e cila u themelua pas luftës së dytë botërore,ku pas saj pasuan
edhe shumë gjykata tjera në vende, rajone dhe kontinente të ndryshme.Një tjetër gjykatë të
cilës do ti kushtojmë rëndësi është Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë e cila për dallim
nga ato që janë formuar ad hoc kjo është gjykatë e përhershme e cila njihet ndryshe edhe si
gjykatë botërore e cila vlerëson dhe merr vendime në mosmarrëveshjet mes shteteve, por jo
individëve.Kjo gjykatë është mjaft e rëndësishme për Republikën e Kosovës sepse edhe
njëherë rikonfirmoi se shpallja e pavarësisë së Kosoves ishte e ligjshme dhe nuk e ka
shkelur të drejtën ndërkombëtare, rezolutën 1244 e as kornizën kushtetuese të UNMIK.
Kosova për herë të parë ishte pjesë e një tribunali penal ndërkombëtar sic ishte Tribunali i
Hagës për ish-Jugosllavinë, ku u gjykuan dhe u dënuan krimet makabre që u kryen ndaj
shqiptarëve në vitet e 90-ta.
Nuk mund të mendohet të flitet për drejtesinë pa e ditur se në cfare periudha të ndryshme
ka kaluar e ashtuquajtura drejtësi për të ardhur deri tek respektimi I saj. Luftërat e
ndryshme deri tek periudha e Luftës së Dytë Botërore janë të shkruara kudo në librat e
tëdrejtës ndërkombëtare , por nuk mendoj se është folur mjaftueshëm për rrugëtimin që
kaloi bashkësia ndërkombëtare si dhe kontributi I saj duke filluar nga gjykatat e para
ndërkombëtare deri tek arritja e qëllimit final per të krijuar nje gjykatë të përhershme
penale ndërkombëtare për ndëshkimin e kriminelëve kryesorë të luftës.
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2.1

SHQYRTIMI I LITERATURЁS

Origjina e tribunaleve ndërkombëtare dhe përpjekjet për krijimin e drejtësisë
ndërkombëtare

Pas luftës së Parë Botërore shënohet një fazë e re dhe shume e rëndësishme në vazhden e
zhvillimit të së drejtës penale ndërkombëtare dhe në forcimin e idesë për themelimin e një
gjykate penale ndërkombëtare.(Salihu,2016)
Në konferencën e Paqes të Parisit, të mbajtur në janar 1919, fuqitë të cilat fituan luftën e
parë botërore krijuan një Komision për të hetuar krimet dhe përgjegjësinë penale të
pushtetit qendror gjatë luftës. Ky Komision hodhi poshtë idenë që Wilhelmi II ishte fajtori
kryesor për fillimin e luftës. Por pak muaj më vonë, Këshilli i perbërë nga katër fuqitë
anashkaluan rekomandimet e komisionit dhe e akuzuan atë për agresion sipas nenit 227 të
Traktatit të Versajës. Mirëpo dënimi për këto krime nuk arriti të realizohej për shkak të
refuzimit të mëvonshem të Holandës për ta ekstraduar atë.(Sellars, n.d).
Kjo luftë në masë të konsiderueshme për një kohë i vështirësoi edhe përpjekjet e
organizatave ndërkombëtare dhe të asociacioneve profesionale dhe politike në fushën e
përcaktimit të veprave penale ndërkombëtare dhe përgjegjësinë penale. Gjatë kësaj kohe
bota ishte e preokupuar dhe e indinjuar nga shkatërrimet dhe vrasjet masive të miliona
njerëzve. Kështu, që nga fillimi i kësaj lufte lindi ideja që fajtorët duhet gjithsesi të
pergjigjen për këto krime. U mbajtën tubime të kohe pas kohëshme ku të dy tubimet që u
mbajtën në Londër më 1942-1943, lidhur me formimin e Gjykatës Penale ndërkombëtare
dhe ndëshkimin e kriminelëve të luftës, i analizuan cështjet që i referohen pjesës se
përgjithshme dhe të posacme tëKodit penal ndërkombëtar : nocioni dhe llojet e krimeve të
luftes, bazat e përgjegjesisë penale dhe përcaktueshmerinë e veprave penale në ligjet
perkatëse.Komisioni, në vecanti theksoi domosdoshmërine që të respektohet parimi Nullum
crimen sine lege. Gjithashtu, komisioni ishte i mendimit se në këtë moment nuk duhet të
themelohet Gjykata e Përhershme Penale Ndërkombëtare, por e përkohshme (ad hoc),
vetëm për gjykimin e kriminëleve të Luftës së Dytë Botërore. (Salihu,2016)
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Që nga viti 1945 janë themeluar disa gjykata. Disa si Tribunalet e Jugosllavisë, kanë
vazhduar punen nën autoritetin e Kombeve të Bashkuara. Përderisa të tjera, sic janë
Gjykata e Nurnbergut e vitit 1945, u mbajtën nën autoritetin e forcave aleate pas Luftës së
Dytë Botërore.(Beasley, n.d)
Gjykatat të cilat u formuan pas Luftës së Dytë Botërore janë: Tribunali ndërkombëtar i
Nurnbergut, Tribunali ndërkombëtar i Tokios, Tribunali ndërkombëtar për Ruandën,
Gjykata speciale për Sierra-Leone, Gjykata për Kamboxhian, Tribunali Special për Libanin,
Tribunali ndërkombëtar për Ish-Jugosllavinë, Gjykata Ndërkombëtare Penale dhe Gjykata
Ndërkombëtare e Drejtësisë.
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2.2

Gjykata Ushtarake Ndërkombëtare e Nurnbergut

Pak kohë pasi Adolf Hitler erdhi në pushtet si kancelar i Gjermanisë në vitin 1933, ai dhe
qeveria e tij naziste filluan të zbatojnë politika të hartuara për të persekutuar popullin
gjerman-hebre dhe armiq të tjerë të përceptuar nga shteti nazist. Gjatë dekadës së
ardhshme, këto politika u rritën gjithnjë e më shumë duke rezultuar në politika represive
dhe të dhunshme nëfund të Luftës së Dytë Botërore(1939-45), me vrasjen sistematike të 6
milion hebrenjëve evropianë(si dhe 4-6 milion jo hebrenjë).(2010)
Miliona njerëz që u bënë viktimë e krimeve gjatë Luftës së Dytë Botërore, nga kriminelët
nazist dhe aleatët e tyre, mobilizuan vetëdijen ndërkombëtare që të mos mbeten pa u dënuar
fajtorët e kësaj lufte.
Kështu, më 8 gusht të vitit 1945, në Londër u arrit marrëveshja e forcave të mëdha aleate
(Shtetet e Bashkuara e Amerikës, Franca, Anglia dhe Bashkimi Sovjetik) që të formohet
gjykata ndërkombëtare ushtarake e cila do ti gjykonte kriminelët e mëdhenj të Luftës së
Dytë Botërore, veprat e të cilëve nuk mund të konsiderohen në kompetencën territoriale të
shteteve. (Salihu,2016)
Aleatët përfundimisht vendosën për ligjet dhe procedurat e gjyqit të Nurnbergut me Kartën
e Londrës të Tribunalit Ndërkombëtar Ushtarak, të lëshuar më 8 gusht 1945. (2010)
Në bazë te përmbajtjes, natyrës dhe dimenzioneve të dispozitave të tilla, në literaturën
juridike statuti i Gjykatës Ndërkombëtare Ushtarake me të drejtë konsiderohet si kodi i parë
penal ndërkombëtar, me karakter të përkohshëm.(Salihu,2016).
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2.2.1 Veprimtaria e Gjykatës sipas Kartës
Karta e Tribunalit Ushtarak Nderkombetar, e njohur si Karta e Nurenbergut, e cila u
aneksua dhe u formua si pjese integrale e Marreveshjes së Londrës, me kusht që Tribunali
të përbëhet nga katër anëtarë, secili me një zëvendës, një anëtar alternativ i cili do të
emërohet nga secili prej nënshkruesve. Sipas kartës as Tribunali, as anetarët e tij, as
zëvendësuesit e tyre nuk mund të jenë të sfiduar nga prokuroria, nga të pandehurit ose
avokatët e tyre. Vendimet e gjykatës merren me shumicë votash dhe në rast se votat janë të
ndara në mënyrë të barabartë, votimi i Presidentit do të jetë vendimtare. Akuzat dhe
dënimet megjithatë, do të vendosen vetëm me votat afirmative të të pakten tre anëtarëve të
Tribunalit. Juridiksioni i Tribunalit është që të gjykojë dhe të ndëshkojë personat që
veprojnë në interes të Evropës. Vendet e Boshtit, qoftë si individë ose si anëtarë të
organizatave, kryen ndonjërin prej krimeve vijuese: a) Krimet kundër paqes: Përkatesisht,
planifikimi, përgatitja, fillimi ose kryerja e nje lufte agresive apo i luftës me të cilën
shkelen traktatet ndërkombëtare, marrëveshjet ose garancitë apo pjesëmarrja në ndonjë plan
të përbashkët apo komplot për kryerjen e ndonjërës nga veprat e përmendura më sipër. b)
krime të luftës: përkatësisht, shkelja e ligjeve të luftës apo dokeve(zakoneve) të luftës.
c)krimet kundër njerëzimit: vrasje, shfarosje, skllavërimi, deportimi dhe vepra të tjera
jonjerëzore të kryera ndaj secilës popullsi civile para apo gjatë kohëzgjatjes së luftes apo
ndjekja në baza politike, racore apo fetare, pa marrë parasysh se me këtë a kryhen apo jo
shkeljet e ligjeve të atij vendi ku janë kryer krimet.(UN, 1949)
2.2.2 Statistikat e Punës së Gjykatës
Procesi i Gjykatës Ushtarake Ndërkombëtare në Nurnberg zgjati që nga 20.12.1945 deri në
fund të vitit 1949, ku janë zhvilluar gjithsej 13 procese. Në procesin e parë të Nurnbergut
janë gjykuar 24 individë dhe disa organizata naziste. Ndërsa në proceset e mëvonshme të
cilat u zhvilluan në bazë të ligjit nr 10 të Këshillit Mbikëqyrës për Gjermaninë janë gjykuar
numri më i madh i zyrtarëve të aparatit shtetërorë të Gjermanisë. Gjithsej në të gjitha
gjykimet e Nurnbergut janë shqiptuar 36 dënime me vdekje, 23 me burgim të perjetshem, 4
me dënim me burgim prej 10 deri në 20 vjet ndërsa 3 u liruan nga akuzat. (Salihu,2016)
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Eshtë mjaft e rëndësishme të përmendim se kjo gjykatë nuk arriti që para saj të paraqes
fajtorët kryesorë të Luftës së Dytë Botërore.Adolf Hitler, Heinrich Himmler dhe Joseph
Goebbels nuk u paraqitën kurrë në gjyq,pasi kishin bërë vetëvrasje para perfundimit të
luftës.IMT vendosi që të mos i provojë ato pas vdekjes, në mënyrë që të mos krijojë
përshtypjen se ata ende mund të jenë gjallë.(United States Holocaust Memorial Museum,
n.d)
2.3

Tribunali Ndërkombëtar Ushtarak i Tokios

2.3.1 Historia e themelimit të Tribunalit
Tribunali u themelua në perputhje me Deklaratën e Kajros më 1 dhjetor 1943, Deklaratën e
Potsdamit të datës 26 korrik 1945, Instrumentin e Dorëzimit të 2 shtatorit 1945 dhe
Konferencën e Moskës së 26 dhjetorit 1945. Deklarata e Kajros është bërë nga Presidenti i
Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Presidenti i Qeverisë Kombëtare të Republikës së
Kinës dhe Kryeministri i Britanisë së Madhe. Ajo shkruan si vijon: Disa misione ushtarake
kane rënë dakord mbi operacionet ushtarake të ardhshme kundër Japonisë. Tre aleatët e
mëdhenj shprehen vendosmërine e tyre për të sjelle presione të rrepta ndaj brutalitetit të
tyre për armiqët nga deti, toka dhe ajri. Ky presion tashmë po rritet. ‘’Tre Aleatët e
Mëdhenj po luftojnë këtë luftë për të ndaluar dhe ndeshkuar agresionin e Japonise. Ata nuk
duan ndonjë përfitim për veten e tyre dhe nuk kanë asnjë qellim për zgjerime territoriale.
Qëllimi i tyre është që Japonia duhet të largohet nga të gjithe ishujt Paqësor, të cilët ajo i ka
zënë ose i ka okupuar që nga fillimi i Luftës së Parë Botërore 1914, dhe që gjithë territoret
Japonezë që janë vjedhur nga Kina, sic ështëMancuria, Formosa dhe Pescadores do të i
rikthehen Republikës së Kinës. Japonia gjithashtu do të dëbohet nga të gjitha territoret e
tjera që ajo ka marrë me dhunë dhe nga lakmia. Përkufizimet e mësipërme të Tre Fuqive të
Mëdha, të vetëdijshëm për skllavërimin e popullit të Koresë, janë të vendosur se Koreja do
të bëhet e lirë dhe e pavarur. Me këto objektiva në funksion të tre Aleatëve, në harmoni me
ato të Kombeve të Bashkuara në luftë me Japoninë, do tëvazhdojnë të këmbëngulin në
operacione serioze dhe të zgjatura të nevojshme për tësiguruar dorëzimin e pakushtëzuar të
Japonisë.’’(1948)
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2.3.2 Organizimi dhe kompetencat e Tribunalit
Në Mars të vitit 1946 u shkrua Statuti i Tribunalit Ndërkombëtar Ushtarak i Lindjes së
Largët. Me anë të ketij statuti, krijohet Tribunali Ushtarak Ndërkombëtar për Lindjen e
Largët për gjyqin e drejtë dhe të shpejtë për dënimin e kriminelëve kryesorë të luftës në
Lindjen e Largët.
Selia e përhershme e Tribunalit është në Tokio.
Tribunali do të përbëhet nga jo më pak se pesë dhe jo më shumë se nëntë anetare, të
emëruar nga Komandanti Suprem për Fuqite Aleate nga emrat e paraqitur nga nënshkrimet
në Instrumentin e dorëzimit. Kjo gjykatë ka edhe Presidentin dhe Sekretariatin si organe.
Gjykata do të ketë fuqinë për të gjykuar dhe dënuar kriminelët e luftës në Lindjen e Largët
të cilët si individë ose si anëtarë të organizatave janë akuzuar për vepra penale që përfshijnë
krimet kundër paqes.
Veprat e mëposhtme ose ndonjë prej tyre që vijnë brenda juridiksioneve të Tribunalit e për
të cilat do të ketë përgjegjësi individuale janë: krimet kundër paqes, krimet nga shkelja e
konventave të luftës dhe krimet kundër njerezimit.(Statuti i Tribunalit Ushtarak per Lindjen e
Larget, 1946)

2.3.3 Statistikat e punës së Tribunalit
Tribunali kishte gjykuar njëzet e tetë persona. Dy nga njëzet e tetëtë pandehur vdiqën nga
shkaqe natyrore gjatë gjykimit. Një i pandehur kishte një thyerje mendore në ditën e parë të
gjykimit, u dërgua në njërepart psikiatrik dhe u lirua në vitin 1948. Njëzet e pesë të tjerët u
shpallën fajtorë me akuza të shumëfishta. Shtatë u dënuan me vdekje duke u varur,
gjashtëmbëdhjetë me burgim të perjetshem dhe dy me kusht. Shtatë të dënuarit me vdekje u
gjetën fajtorë për nxitje ose implikim në mizori masive, mes akuzave të tjera. Tre nga
gjashtëmbëdhjetë të denuarit me burgim të perjetshem vdiqën midis 1949 dhe 1950 në
burg. Trembëdhjetë të tjerët u dënuan midis 1954 dhe 1956, me më pak se tetë vjet burgim
për krimet e tyre kundër miliona njerëzve.(Megerman, n.d)
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2.4

Gjykata Penale Ndërkombëtare për Ruandën

2.4.1 Themelimi i Gjykatës
Ruanda- ish koloni gjermane dhe belge, banohet nga dy fise, Tutsi dhe Hutu, dhe që rrënjet
e konfliktit janë që nga shek. XIX, si pasojë e favorizimit të njërit grup nga kolonizatorët.
Pas Luftës së Dytë Botërore, Ruanda ishte nën kontroll të OKB-së, ndërsa në vitin 1962
fiton pavarësinë. Konflikti fillon në vitin 1994 si pasojë e rrëzimit tëavionit nërrethana te
dyshimta, nëtë cilën humbi jetën Presidenti i Ruandës i cili ishte nga fisi Hutu. Ky konflikt
u shëndërrua ne nje luftë të vërtetëqytetare dhe ështëpërshkruar me gjenocid tëcilin e kryen
pjestarët e fisit hutu ndaj atyre të fisit tutsi, me që rast u vranë prej 900.000 deri në
1.000.000 pjestarë të fisit tutsi.Forcat e OKB-se nuk reaguan për të penguar gjenocidin i cili
po ndodhte para syve të tyre. Ky gjenocid sipas shumë shkencëtarëve rradhitet në mesin e
pesë gjenocideve më të tmerrshme që kanë ndodhur në historine e njerëzimit.
(Zejnullahi,2016)
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara themeloi Tribunalin Penal Ndërkombëtar për
Ruandën për të ‘’ndjekur penalisht personat përgjegjës për gjenocid dhe shkelje tëtjera
serioze të së drejtës ndërkombëtare humanitare të kryera në territorin e Ruandës dhe
shteteve fqinje, ndërmjet 1 janarit 1994 dhe 31 dhjetorit 1994’’.Gjykata është e vendosur në
Arusha , Tanzani dhe ka zyra në Kigali,Ruanda.Dhoma e apelit të saj është e vendosur në
Hagë,Holandë.
Tribunali Ndërkombëtar për Ruandën përbehet nga këto organe: Dhomat, që përbëhen nga
tre Dhoma Gjyqësore dhe një Dhomë e Apelit, Prokurori dhe Zyra e Regjistrimit. (Statuti i
Gjykates Penale Nderkombetare per Ruanden,2007)
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2.4.2 Kompetencat dhe jurdiksioni i gjykatës
Sipas statutit të Tribunalit ai ka kompetencë për të ndjekur penalisht personat përgjegjës për
shkelje të rënda të së drejtës humanitare ndërkombëtare të kryer në territorin e Ruandës dhe
të qytetareve te Ruandes, pergjegjes per shkeljet e tilla te kryera ne territorin e Ruandes.
Gjykatadenon krimet e gjenocidit, krimet kundër njerëzimit dhe shkeljet e konventave të
Gjenevës të artikullit 3 dhe të protokollit shtesë II. Sipas nenit 5 dhe 6 të statutit parashihet
juridiksioni i gjykatës mbi personat fizik si dhe përgjegjësia penale individuale. Juridiksioni
territorial i Tribunalit Nderkombëtar për Ruanden shtrihet në territorin e Ruandës duke
përfshirë sipërfaqen e tokës dhe hapësirën ajrore tëterritorit të saj si dhe shteteve fqinje në
lidhje me shkeljet e rënda të së drejtes ndërkombëtare humanitare nga qytetarët e Ruandës.
Juridiksioni i gjykatës është i kufizuar në kohë ku shtrihet në një periudhë që fillon më 1
janar 1994 dhe mbaron më31 dhjetor 1994. (Statuti i Gjykates Penale Nderkombetare per
Ruanden,2007)

Për herë të parë ne histori, një gjykate ndërkombëtare – ICTR – lëshoi vendime kundër
personave pergjegjës për kryerjen e gjenocidit. ICTR ishte gjithashtu institucioni i parë që
njohu përdhunimin si një mjet për kryerjen e gjenocidit.
Që kur u hap në vitin 1995, Tribunali ka akuzuar 93 individë të cilët konsiderohen
përgjegjës për shkelje të së drejtës humanitare të kryer në Ruanda në vitin 1994. Ata të
akuzuar përfshijnë zyrtarë të lartë ushtarakë dhe qeveritarë, politikanë, biznismenë dhe
udheheqësit e mediave.
I gjithe procesi i gjykimit në gjykatën e Ruandës perfshinë: 5.800 dite pune, 93 persona
jane akuzuar, 61 janë dënuar, 14 janë liruar. Mbështetësit, sic është presidenti danez i
Gjykatës, gjykatesi Vagn Joensen beson se gjykimet e saj shërbejnë si ‘’pengesa të
fuqishme për ata që kryejne krime të ngjashme në të ardhmen’’. ‘’Se të gjithë ata që
kryejnë gjenocid ose mizori të tjera, pavarësisht nga pozita e tyre, nuk do të mbeten të
pandëshkuar’’ kishte thënë ai në Këshillin e Sigurimit të OKB-se.(Leithead,2015)
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2.5

Gjykata Speciale për Sierra Leone

Sierra Leone pësoi një lufte civiletë tmerrshme dhjetëveqare.Fronti i Bashkuar
Revolucionar (RUF) i udhëhequr nga Foday Sankoh,përdori përdhunime masive për të
terrorizuar popullsinë dhe për të fituar kontrollin e minierave fitimprurëse të vendit.Charles
Taylor atëherë presidenti i Liberisë fqinje e mbështeti këtë kryengritje që ofronte armë dhe
trajnim për Frontin e bashkuar Revolucionar në këmbim të diamanteve.Forca pro-qeveritare
e Mbrojtjes Civile (CDF) nën udhëheqjen e Sam Hinga Norman, gjithashtu ka kryer vepra
tërënda. Nëvitin 1999 OKB-ja përfundoi ndërmjetësimin e Marrëveshjes së Paqes të Lomeit ndërmjet palëve ndërluftuese.
Gjykata Speciale për Sierra Leone u formua për të ndjekur penalisht shkelësit e ligjit
humanitar ndërkombëtar dhe ligjet e Sierra Leone duke filluar nga 30nëntor 1996 dhe duke
vazhduar në ditët e sotme.
Gjykata Speciale për Sierra Leone u themelua nga Marrëveshja ndërmjet Sierra Leone dhe
Qeverisë së Sierra Leone mbi themelimin e një gjykate speciale në pajtim me Rezolutën
1315 (2000) . Marrëveshja u nënshkrua më 16 janar 2002. Më 1 shkurt 2012 qeveria e
Sierra Leone dhe Kombet e Bashkuara hynë në Aktin për Marreveshjen e Sierra
Leone(Ratifikimi) të vitit 2012, i cili krijoi një gjykatë për të kryer detyrat e mbetura të
nevojshme të Gjykatës Speciale pas mbylljes së saj. Një specifike e kësaj gjykate është se
kjo përfshinë ligjet ndërkombëtare si dhe ato vendore. (Special Court for Sierra Leone, n.d)
Organizimi i Gjykatës Speciale konsiston në këto organe: Dhomat, qëpërbëhen nga një ose
më shumë Dhoma Gjyqësore dhe një Dhomë Apeli, Prokurori dhe Zyra e Regjistrimit.
(Statuti i Gjykates Speciale per Sierra Leone, n.d)
Gjykata e Posacme, ka kompetencën për të ndjekur penalisht personat të cilët mbajnë
përgjegjësinë më të madhe për shkeljet serioze të ligjeve të së drejtës ndërkombëtare
humanitare si dhe shkeljen e ligjeve të Sierra Leones, që nga 30 nentori i vitit 1996, duke
përfshirë krerët që me kryerjen e krimeve të tilla kanë rrezikuar paqen në Sierra Leone.
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Kjo gjykatë dënon krimet kundër njerezimit, shkeljet e konventave të Gjenevës tëartikullit
3 dhe tëprotokollit shtesë II, shkelje tëtjera serioze të së drejtës ndërkombëtare humanitare
si dhe krimet që parashihen me ligjet e brendshme të Sierra Leones. Gjykata Speciale dhe
gjykatat kombëtare kanë juridiksion të njëkohshëm. Në rast konflikti, Gjykata Speciale ka
përparësi ndaj gjykatave kombëtare. (Statuti i Gjykates Speciale per Sierra Leone)
Trembëdhjetë individë janë paditur nga Gjykata Speciale. Procedura ështëpërfunduar
nërastin kundër ish udhëheqësve tëKëshillit Revolucionar të Forcave të Armatosura(AFRC)
dhe nërastin e Forcave të Mbrojtjes Civile. Rasti kunder tre udhëheqësve të Frontit të
Bashkuar Revolucionar vazhdon në selinë e SCSL në Freetown, Sierra Leone. (Hague
Justice Portal, n.d)

2.6

Tribunali Ndërkombëtar për Ish-Jugosllavinë

Në fillim të viteve 1990, Republika Socialiste Federative e Jugosllavisë ishte një nga vendet
më të mëdha, më të zhvilluara dhe të larmishme në Ballkan. Ajo ishte një federatë jo e
përafërt e përbërë nga gjashtë republika: Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Maqedonia,
Mali i Zi, Serbia dhe Sllovenia. Përveç gjashtë republikave, dy rajonet e veçanta të Kosovës
dhe Vojvodinës mbanin statusin e krahinave autonome brenda Republikës së Serbisë.
(Conflicts, n.d)
Pas vdekjes së Titos në vitin 1980, nacionalistët dolën në sipërfaqe, dhe filluan rrënimin e
federatës nga brenda. Në këtë drejtim, u shqua sidomos nacionalizmi serb, i cili përmes
Armatës Popullore të Jugosllavisë (APJ), i filloi luftërat kundër popujve tjerë të federatës
jugosllave, të cilët kërkonin shkëputjen dhe pavarësinë e republikave të tyre. Fillimisht
kundër Sllovenisë, pastaj Kroacisë, Bosnjës dhe Hercegovinës e më së fundi edhe kundër
shqiptarëve të Kosovës.(Zejnullahi, 2016)
Ndër ngjarjet më të rëndësishme dhe më të tmerrshme njihet Gjenocidi i Srebrenicës në të
cilën u vranë më shumë se 8.000 boshnjak myslimanë, kryesisht burra dhe djem të moshës
12 deri në 77 vjet. (Arbutina,2017)
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ICTY është themeluar nga Këshilli i Sigurimit përmes Rezolutës 827 më 25 maj 1993.
Rezoluta pohon se ICTY u krijua "me qëllim të vetëm të ndjekjes penale të personave
përgjegjës për shkelje të rënda të së drejtës humanitare ndërkombëtare të kryera në
territorin e ish-Jugosllavisë ndërmjet 1 Janar 1991 dhe një date te përcaktuar nga Këshilli i
Sigurimit për rivendosjen e paqes. 'Mandati i përkohshëm i Tribunalit u la i hapur pasi
konflikti ende po ndodhte. Përveç kësaj, vendndodhja e Tribunalit ishte specifikuar të ishte
ne Hagë. Ka pasur mbështetje unanime në Këshillin e Sigurimit për krijimin e Tribunalit.
(Burns,1996)
Tribunali Ndërkombëtar përbëhet nga këto organe: (a) Dhomat, ku përfshihen tri Dhomat
Gjyqësore dhe Dhoma e Apelit; (b) Prokurori; dhe (c) Sekretaria, e cila u shërben si
Dhomave po ashtu edhe Prokurorit. (Statuti i Tribunalit Penal Nderkombetar per Ish-Jugosllavine)

2.6.1 Veprat e dënueshme me statutin e Tribunalit
Duke përdorur autoritetin e tij në bazë të Kapitullit VII të Kartës së Kombeve të Bashkuara,
Këshilli i Sigurimit miratoi rezolutën për krijimin e TPNJ-së me qëllim të procedimit të
katër llojeve të veprave penale: shkelje të rënda të Konventave të Gjenevës të vitit 1949,
shkelje të ligjeve ose zakoneve të luftës, gjenocidit, krimeve kundër njerëzimit.
(Yacoubian,1998)
Neni 7 (1) i Rezolutës parashikon që personi i cili "planifikon, nxit, urdhëron, kryen ose
ndihmon ndryshe dhe nxit në planifikimin, përgatitjen ose ekzekutimin e një krimi" është
individualisht përgjegjës për krimin.
Megjithatë, rezoluta nuk përcakton nivelin e pjesëmarrjes në krim. Përveç kësaj,
ndëshkimet që Tribunali u lejohet t'u japë atyre që janë shpallur fajtorë nuk përfshijnë
dënimin me vdekje.
Sipas rregullave të procedurave dhe të provave, procedurat e Tribunalit huazojnë si nga
tradita e së drejtës anglosanksone poashtu edhe nga ajo e të drejtës civile, duke reflektuar
karakterin ndërkombëtar të Tribunalit.
Ndonese ICTY dhe gjykatat kombëtare kanë juridiksion konkurrent në lidhjet me shkeljet
serioze të të drejtes ndërkombëtare humanitare të kryera në Ish-Jugosllavi,ateherë ICTY
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mund të pretendojë primatin dhe mund të marrë përsipër hetimet dhe procedimet kombëtare
në cdo faze nëse kjo dëshmon tëjetë në interes tëdrejtësisë ndërkombëtare.Ajo gjithashtu
mund t’ia referojë rastet e veta autoriteteve kompetente kombëtare në Ish-Jugosllavi.
2.6.2 Rastet në Tribunalin e Hagës
Tribunali ka ngritur dhe ka përfunduar procedurat për 161 të akuzuar për shkelje të rënda të
së drejtës ndërkombëtare humanitare të kryera në territorin e ish-Jugosllavisë, ndërsa 9të
persona gjenden në paraburgim në Njësinë e Paraburgimit të OKB-së. 90 persona janë
dënuar, prej të cilëve 7 janë duke pritur transferimin, 16 janë transferuar, 56 kanë vuajtur
dënimin, 9 kanë vdekur pas gjykimit ose gjatë vuajtjes së dënimit dhe 2 janë raste të apelit
që do të kryhen nga Mekanizmi për Tribunalet Penale Ndërkombëtare. (Key Figure Cases,
n.d)
Tribunali Penal Ndërkombëtar për ish-Jugosllavinë ka hedhur akuza ndaj 8 shqiptarëve.
Prokurorja e Gjykatës Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë, ka akuzuar: Fatmir
Limaj, i njohur si Çeliku; Haradin Balaj, i njohur si Shala; Isak Musliu, i njohur si Çerçizi;
Agim Murtezi, i njohur si Murrizi. Këta ishin të akuzuar për krime kundër njerëzimit dhe
shkelje të ligjeve ose zakoneve të luftës. Për të njejtat akuza ishin akuzuar edhe: Ramush
Haradinaj, i njohur si Smajli; Idriz Balaj, i njohur si Togeri dhe Lahi Brahimaj, i njohur si
Magjupi. Rrahim Ademi ishte i akuzuari tjetër për krime lufte dhe shkelje të ligjeve ose të
zakoneve të luftës për luftën në Kroaci. (ICTY, n.d)

2.7

Gjykata Speciale për Kamboxhën

Në shtetin e Kamboxhës,në pushtet erdhi një formacion ushtarak diktatorial :Kmerët e Kuq
(Khmer Rouge).Hapi i parë ishte eleminimi i të gjithe armiqëve të revolucionit të tyre dhe
atë pa dallim.Llogaritet se për katër vite u vranë 2.5 milionë njerëz. (Zejnullahi,2016).
Kur Khmer Rouge u rrëzuan ne vitin 1979 nga forcat e Vietnamit, Shtetet e Bashkuara
mbështeten të mërguarit e Khmer Rouge dhe siguruan vendet e tyre në Kombet e
Bashkuara.Mbështetja e SHBA për Kmerët e Kuq mbajti politikën kamboxhiane në një
trazirë dhe pengoi ndjekjen e drejtësisë për vrasjet masive.
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Më në fund , më 17 mars 2003, Kombet e Bashkuara arritën njëprojekt-marrëveshje me
qeverinë kamboxhiane për një gjykatë penale ndërkombëtare, të cilat quhen Dhomat e
Jashtëzakonshme në Gjykatat e Kamboxhias (ECCC) , për të gjykuar ish udheheqësit e
Kmerëve të Kuq.Marreveshja erdhi pas 5 viteve të negociatave dhe 24 vjet pasi Khmer
Rouge u nxorën nga pushteti.
Në vitin 2001, Asambleja Kombëtare Kamboxhiane miratoi një ligj për të krijuar një
gjykatë për të gjykuar krime të rënda të kryera gjatë regjimit Khmer Rouge 1975-1979. Kjo
gjykatë quhet Dhoma e Jashtëzakonshme në Gjykatat e Kamboxhia për Prokurorinë e
Krimeve të Kryera gjatë Periudhës së Dhomave të Jashtëzakonshme të Kampuzisë
Demokratike ose ECCC).Gjykata Khmer Rouge është një gjykatë kamboxhiane me
elemente ndërkombëtarë. Ai kombinon gjyqtarët kamboxhianë dhe ndërkombëtarë,
prokurorët dhe avokatët mbrojtës. ECCC zbaton të dyja ligjet kamboxhiane dhe
ndërkombëtare. Gjykatat penale me elemente kombëtare dhe ndërkombëtare quhen gjykata
'hibride', 'të internacionalizuara' ose 'të përziera'. (Extraordinary Chambers in the Courts of
Cambodia, n.d)

2.7.1 Organizimi i Gjykatës
Përbërja e dhomave të jashtezakonshme sipas ligjit të amandamentuar do të jetë : Dhoma
Gjyqesore do te jetë një Dhomë e Jashtëzakonshme e përbërë nga pesë gjyqtarë
profesionalë, nga tëcilët tre janë gjyqtarë kamboxhianë, njëri prej tyre president dhe dy
gjyqtarëtë huaj, para të cilës bashkëprokurorët do të paraqesin rastet e tyre. Presidenti do të
emerojë një ose më shumë nëpunes të gjykates për tëmarre pjese. Dhoma e Gjykatës
Supreme, e cila do të shërbejë si Dhomë e Apelit dhe si instancë e fundit, do të
jetënjëDhome e Jashtëzakonshme e cila do të
Përbëhet nga shtatë gjyqtarë, para të cilëve bashkëprokurorët do të paraqesin rastet e tyre.
Presidenti emëron një ose më shumë nënpunës te gjykatës për të marrë pjesë.(Law on the
Establishment of the Extraordinary Chambers, 2007)
Dhomat e jashtëzakonshme sipas kapitullit të dytë, ku flet për kompetencën thotë se :
Dhomat e Jashtëzakonshme do të kenë fuqinë për të sjellë në gjyq të gjithë të dyshuarit të
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cilët kryen ndonjë prej këtyre krimeve të përcaktuara në Kodin Penal 1956 si :Vrasje,
tortura,

persekutimi fetar, krimet e genocidit siç përcaktohet në Konventën për

Parandalimin dhe Dënimin e Krimit të Gjenocidit të vitit 1948, krime kundër njerëzimit,
shkeljeve të rënda të Konventave të Gjenevës të 12 gusht 1949, siç janë veprimet e
mëposhtme kundër personave ose pronës së mbrojtur sipas dispozitave të këtyre
Konventave, krime kundër personave të mbrojtur ndërkombëtarisht në pajtim me Konventa
e Vjenës e vitit 1961 mbi Marrëdhëniet Diplomatike dhe të cilat u kryen gjatë periudhës
prej 17 prillit 1975 deri më 6 janar 1979.(Law on the Establishment of the Extraordinary
Chambers, 2007)

Rastet që pati gjykata deri tani thotë se 3 janë dënuar me burgim të përjetshëm, 1 prej tyre
ka vdekur përderisa 4 janë liruar nga akuza, dhe një rast ende vazhdon.(Case Load, n.d)

2.8

Gjykata Speciale për Libanin

2.8.1 Historia e themelimit të Gjykatës
Themelimi i kësaj gjykate erdhi si pasojëë shumësulmeve qëndodhen nga 1 tetori ,viti 2004
ku atë ditë ndodhi një shpërthim bombe në makinën e Maravan Hamadeh(politikan dhe
gazetar në Beirut),i cili përfundoi i lënduar me shoferin e tij përderisa truproja mbet i
vdekur.
Më14 Shkurt ,2005 ish kryeministri i Libanit u vra në një shpërthim të madh që la të vdekur
21 persona dhe të plagosur 226 persona te tjere.Sulmi u dënua me shpejtësi nga udhëheqësit
botërorë dhe më pas nga Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Kofi Anan, i
cili "dënonte në terma më të fortë ata që nxitën, planifikonin dhe ekzekutuan këtë vrasje
politike të zymtë.Këshilli u kërkon të gjitha shteteve, në përputhje me rezolutat 1566 (2004)
dhe 1373 (2001), të bashkëpunojnë plotësisht në luftën kundër terrorizmit. "Ai kërkoi nga
Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së" të ndjekë nga afër situatën në Liban dhe të raportojë
urgjentisht rrethanat, shkaqet dhe pasojat e këtij akti terrorist ".Me këtë rast u formua
Misioni i gjetjes së fakteve i cili raportin e tij e dha më 24 mars 2005 ,duke rekomanduar
njëhetim të pavarur ndërkombëtar per sulmin.(Special Tribunal for Lebanon, n.d)
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Kjo gjykatëspeciale u themelua duke u bazuar nëmarëveshjen midis Kombeve të Bashkuara
dhe Republikës së Libanit në pajtim me Rezolutën 1664(2006) të Këshillit të Sigurimit të
datës 29 Mars 2006,i cili iu përgjigj kërkesës së Qeverisë së Libanit për krijimin e një
tribunali me karakter ndërkombëtar për të gjykuar dhe dënuar personat përgjegjës për
sulmet që nga data 1 tetor , vitit 2004. Selia e STL është në periferi të Hagës, Holandë dhe
gjykata gjithashtu ka një zyrë në Bejrut, Liban.Mandati I tij kryesor është të mbaj gjykime
për njerëzit e akuzuar për kryerjen e sulmit të 14 shkurtit 2005 që vrau 22 vetë, duke
përfshirë ish kryeministrin e Libanit, Rafik Hariri, dhe plagosi shumë të tjerë.
Sipas statutit në rast se gjykatat vendore dhe Tribunali mund të kenë konkurrencë
jurdiksioni atehere tribunali ka përparësi ndaj atyre vendore.

2.8.2 Organizimi i Gjykatës
Organet e Gjykatës Speciale : Dhomat, të përbëra nga një gjyqtar i procedurës
paraprake,një Dhome Gjyqësore dhe një Dhomë e Apelit , Prokurori , Regjistri dhe Zyra e
Mbrojtjes.
Përbërja e Dhomave: një gjyqtar ndërkombëtar paraprak,trë gjyqtarët të cilët do të
shërbejnë në Dhomën Gjyqësore, prej të cilëve një do të jetë njëgjyqtar libanez dhe tre
gjyqtarë ndërkombëtarë, pesë gjyqtarë do të shërbejnë në Dhomën e Apelit prej të cilëve dy
janë gjyqtarë libanezë dhe tre janë ndërkombëtarë.Dy gjyqtarë alternativë, një prej të cilëve
do të jetë gjyqtari libanez dhe një do të jetë gjyqtar ndërkombëtar.Gjyqtarët e Dhomës së
Apelit dhe gjyqtarët e Dhomës Gjyqësore, përkatësisht zgjedh kryetarin e kolegjit i cili do
të zhvillojë procedurën me Dhoma në të cilën ai ose ajo u zgjodh. Kryetari i kolegjit të
Dhomës së Apelit do të jetë Kryetari i Gjykates Speciale.
Më 17 janar 2011, prokurori paraqiti paditë e para gjyqtarit të procedurës paraprake për
konfirmim. Paditë u zgjeruan në mars 2011 dhe përsëri në maj 2011. Identiteti i të
paditurve është mbajtur konfidencial, edhe pse pritet gjerësisht se Hezbollahu do të
implikohet.
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Hetimet e Tribunalit për vrasjen e Haririt janë ende në proces dhe aktakuzat kundër atyre të
përfshirë në vrasjen e Haririt janë në pritje.(Special Tribunal for Lebanon, n.d)

2.9

Gjykata e Përhershme Penale Ndërkombëtare

Përpjekjet për kodifikimin e së drejtës penale ndërkombëtare dhe për themelimin e një
gjykate penale ndërkombëtare të përhershme vazhduan edhe pas luftës së dytë botërore, dhe
mund të themi se këto ishin më sistematike dhe më të avancuara.
Asambleja e Pergjithshme e Kombeve të Bashkuara me Rezolutën nr. 47/33 të vitit 1992 ,
kërkoi nga Komisioni për të drejtën ndërkombëtare që të pergatit statutin e gjykatës penale
ndërkombëtare të përhershme.Më pas Asambleja e Përgjithshme me Rezolutën nr 49/53
kërkoi nga Sekretari i Përgjithshëm i OKB-sëpër themelimin e Këshillit ad hoc, i cili do ta
shqyrtonte raportin paraprak dhe Statutin e përgatitur nga Komisioni për të drejtën
ndërkombëtare.
Asambleja e Përgjithshme e OKB-së me Rezolutën nr.52/160 të vitit 1997 e nxori vendimin
për konvokimin e Konferencës Diplomatike për themelimin e Gjykatës Nderkombetare
Penale të Përhershme , e cila u mbajt nëRomëmë15 deri më 17 qershor të vitit 1998.
Një muaj më vonë , përkatësisht më 17 Korrik 1998, në Konferencën e Organizatës së
Kombeve të Bashkuara të mbajtur në Romë, në të cilën morën pjesë delegatët e 160
shteteve, me shumicën absolute (120 vende votuan për) për herë të parë në historinë e
njerëzimit u nënshkrua ‘Marrëveshja për themelimin e Gjykatës së Përhershme Penale
Ndërkombëtare’, selia e së ciles u vendos të jetë në Hagë.Në këtë mbledhje mori pjesë edhe
Sekretari i Përgjithshëm i OKB-sëKofi Anan i cili tha se ky akt është fitore e madhe e
drejtësisë.(Salihu,2016).
Gjykata po merr pjesë në një luftë globale për ti dhënë fund mosndëshkimit dhe përmes
drejtesisë penale ndërkombetare, kjo synon ti gjykojë përgjegjësit për krimet e tyre dhe për
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të ndihmuar në parandalimin e këtyre krimeve që të ndodhin përsëri. (International
Criminal Court, n.d)
Gjykata do të ketë personalitet ligjor ndërkombëtar.E njëjta poashtu do tëketë aftësi ligjore
të atillë qe do te jetë e domosdoshme për ushtrimin e funksioneve dhe përmbushjen e
qëllimeve të saj.Gjykata mund të ushtrojë funksionet dhe pushtetin e saj në territorin e
cilitdo shtet palë,sic parashihet në këtë Statut dhe, përmes marrëveshjes së posacme, edhe
në territorin e cilitdo shtet tjetër.
Juridiksioni i gjykatës do të kufizohet në krimet më serioze që brengosin komunitetin
ndërkombëtar në tërësi.Gjykata në pajtim me këtë Statut , ka juridiksion ndaj krimeve në
vijim si: krimi i gjenocidit,krimet kunder njerezimit,krimet e luftes dhe krimi i
agresionit.(Statuti i Romes per Gjykaten Penale Nderkombetare, 1998)
Sipas Statutit Gjykata e Përhershme Penale Ndërkombetare do të përbëhet nga këto organe:
Presidenca,Divizioni per Ankesa,Divizioni për Gjykime dhe Divizioni për fazën e
procedurës Paraprake, Zyra e Prokurorit dhe Zyra e Regjistrimit.
Deri më tani gjykata ka proceduar 26 raste. (International Criminal Court/Cases, n.d)

2.10 Gjykata e Përhershme e Drejtësisë Ndërkombëtare
Gjykata e Përhershme e Drejtësise Ndërkombëtare u themelua në bazë të Nenit XIV të
Paktit të Lidhjes së Kombeve, i cili i bëri thirrje Këshillit të Lidhjes së Kombeve qëtë
formojnë plane për një gjykatë ndërkombëtare që synon të kontribojë në zgjidhjen paqësore
të mosmarrëveshjeve ndërkombëtare. Artikulli po ashtu parashihte që kjo gjykatë të ofrojë
një mendim këshilldhënës për cdo mosmarrëveshje apo pyetje të referuar në Gjykatë nga
Këshilli i Lidhjes së Kombeve. Hartuesit nga Këshilli i Lidhjes së Kombeve nuk përfshinin
konceptin e zgjidhjes së detyrueshme të mosmarreveshjeve ndërkombëtare nëKonventën e
Lidhjes së Kombeve dhe as Statutin e gjykatës. Në sesionin e tij të dyte në shkurt 1920,
Këshilli caktoi një komision prej dhjetë juristësh të shquar për të paraqitur një plan
organizativ për Gjykatën e Përhershme të Drejtësisë Ndërkombëtare. Këshilli përcolli
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planin organizativ në Asamblenë e Lidhjes së Kombeve, e cila e miratoi Statutin e Gjykatës
më 16 dhjetor 1920. (Permanent Court of International Justice(PICJ)Overview, n.d)
Sipas Statutit të Gjykatës ajo do të perbehet nga nje trup gjyqtëresh të pavarur, tëzgjedhur
pa marrë parasysh kombësine e tyre , persona me karakter dhe moral të larte, të cilët
posedojnë kualifikimet e kërkuara në vendet e tyre përkatese për emër per emërim nëzyrat
më të larta gjyqësore, ose që janë juristë me kompetencë qe i njeh e drejta ndërkombëtare.
Gjykata do të përbëhet nga pesëmbedhjetë anëtarë. Anëtarët e Gjykatës zgjidhen nga
Asambleja dhe Këshilli nga një liste personash të emeruar nga grupet kombëtare në
Gjykatën e Arbitrazhit, në përputhje me dispozitat tjera të statutit.
Juridiksioni i Gjykatës perfshinë të gjitha rastet të cilat palët i referohen asaj dhe të gjitha
cështjet e parashikuara posacerisht në traktatet dhe konventat në fuqi. Anëtarët e Lidhjës së
Kombeve dhe Shtetet e përmendura në Shtojcën e Paktit, ose kur nënshkruajnë, ose kur
ratifikojnë Protokollin në të cilin është i lidhur Statuti, ose nënjëmoment më vone, të cilat
deklarojnë se e njohin si të detyrueshëm ipso facto dhe pa marreveshje të vecantë në lidhje
me cdo anëtar ose shtet tjetër që pranon të njëjtin detyrim, juridiksionin e Gjykatës në të
gjitha ose në ndonjë nga klasat e mosmarrëveshjeve ligjore qe kanë të bejnë me:
intepretimin e njëtraktati, cdo cështje e se drejtës nderkombetare, ekzistenca e cdo fakti i
cili, nese vërtetohet përbën shkelje tënjëdetyrimi nderkombëtar, natyrën ose shtrirjen e
dëmshpërblimit që duhet bërë për shkeljen e një detyrimi ndërkombëtar. (Statute of the
Permanent Court of International Justice, 1920)
Gjykata zbaton: Konventat ndërkombëtare, qofshin ato të pergjithshme ose tëvecanta, që
vendosin rregulla të njohura shprehimisht nga shtetet kontestuese; Porosi ndërkombëtare, si
provë e një praktike të pergjithshme të pranuar si ligj; parimet e përgjithshme të ligjeve
tënjohura nga kombet e qytetëruara; bazuar ne dispozitat e nenit 59, vendimet gjyqësore
dhe mësimet e publicisteve më tëkualifikuar tëkombeve tëndryshme, si mjete ndihmëse për
përcaktimin e rregullave të sëdrejtës. Kjo dispozitënuk cenon fuqinë e Gjykatës për të
vendosur për ndonjë rast ex aequo et bono, nëse palët pajtohen me të. (Statuti, 1920)

19

Një gjë specifike dhe ndoshta edhe jo shumë favorizuese për gjykatën është se sipas statutit
vendimet e Gjykatës nuk kanë forcë detyruese për palët, përvec nëse palët e pranojnë.
Gjatë historisë tridhjetë e tre vjecare tëGjykates se Perhershme të Drejtësisë
Ndërkombëtare, ajo dëgjoi gjithsej 66 raste, shumica dermuese(50) ishin midis 1922-1932
gjatë kulmit të punës së Lidhjes së Kombeve. Gjykata ka dhënë gjithsej 27 mendime
këshilldhënëse dhe 32 gjykime. Qeveritë tërhoqën edhe dhjetë raste nga shqyrtimi përpara
se Gjykata të nxjerrte ndonjë vendim përfundimtar.
Koncepti i procesit gjyqësor nderkombetar si një mjet për të nxitur zgjidhjen paqësore të
cështjeve midis shteteve u mbështet në ekzistencën e një sistemi ndërkombëtar të
qëndrueshëm. Me rritjen e fuqive revizioniste nëvitin 1933, vetëm 16 raste tëreja erdhën
para Gjykatës. (Permanent Court of International Justice (PCIJ) Overview, n.d)
Gjykata e Përhershme e Drejtësisë Ndërkombëtare u pasua nga Gjykata Ndërkombëtare e
Drejtësisë.(UN Documentation, n.d)
Ashtu si pasardhësja e saj GJND, Gjykata e Përhershme e Drejtësisë Ndërkombëtare kishte
selinë ne Pallatin e Paqes në Hagë. Për shkak të Luftës së DytëBoterore, veprimtaria e
Gjykatës pushoi nëmënyrë efektive nëvitin 1940. (The Hague Justice Portal, n.d)

2.11 Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë
Cështja e themelimit të një gjykate ndërkombëtare ka figuruar gati në të gjitha propozimet
për krijimin e organizatës së re ndërkombëtare. Konferenca në Dumbarton Oaks kishte
propozuar të krijohej një gjykatë ndërkombëtare, e cila do të ishte organ kryesor gjyqësor i
organizatës. Sipas propozimit gjykata do të themelohej dhe do të punonte në pajtim me
statutin që do të ishte pjesë e Kartës së Kombeve të Bashkuara. Në pajtim me këtë,
Konferenca në San-Francisco pat vendosur të themelohej gjykata si një ndër organet
kryesore gjyqesore të Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe që Statuti i saj të jetë
pjesë përbërëse e Kartës(nenet 7 e 92 te Kartes).
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Selia e Gjykatës ështënë Hagë, mirëpo gjykata mund të mbajë mbledhje dhe të ushtrojë
funksionet e veta edhe tjetërkund, kurdo që këtë e konsideron të dobishme.
Sipas nenit 34 të Statutit të Gjykatës, vetem shtetet mund të jenë palëpërpara gjykatës.
Individët nuk mund të jenëpalë para gjykatës.(Gruda,2013)
Palë e statutit të gjykatës mund tëbehet edhe cdo shtet tjetër i cili s’eshte anëtar i Kombeve
të Bashkuara, me kushtet që i përcakton për cdo rast vec e vec Asambleja e Përgjithshme në
bazë të rekomandimit të Keshillit tëSigurimit.
Gjykata Nderkombëtare e Drejtësisëpërbëhet nga 15 gjyqtarë, dy prej të cilëve nuk mund të
jenë shtetas të të njëjtit shtet. Zgjedhjen e gjyqtarëve e bëjnë Keshilli i Sigurimit dhe
Asambleja e Pergjithshme e Kombeve te Bashkuara pavarësisht nga njëri tjetri.
Gjykata detyrat i kryen në përbërjen e plotë, mirëpo për kuorum mjaftojnë 9 gjyqtarë. Sipas
nenit 31 të statutit të Gjykatës ka paraparë që gjyqtarët që janë shtetas të cilësdo pale në
mosmarrëveshje, gëzojnë të drejtën që të marrin pjesë në zgjidhjen e lëndës qëështë
paraqitur para gjyqit.
Juridiksioni i gjykatës është fakultativ ose i detyrueshëm. Parimisht, juridiksioni i gjykatës
ështëfakultativ. Neni 36 i statutit të gjykatës thotë se gjykata ështëkompetente për të gjitha
lëndët qv ia parashtrojnë palët, sipas kësaj shqyrtimi i cfarëdo cështjeje para gjykatës mund
të pasojë vetëm me marrëveshje speciale(kompromisit) midis palëve.
Rregullat e procedurës jane tëpërcaktuara me Statut dhe me Rregulloren e punës sëgjykatës.
Lënda e mosmarrëveshjes i paraqitet gjykatës me komunikimin e kompromisit ose me
padinë e njërës palë, me këtë rast duhet të caktohen gjithsesi lënda dhe palët. Procedura ka
dy faza: fazën me shkrim dhe fazën verbale.
Vendimet e gjykatës merren me shumicën e votave të gjyqtarëve të pranishëm. Në rast se
votat janë të barabarta, atëherë vendos vota e Kryetarit ose e personit që e zëvendëson atë.
Sipas nenit 60 të statutit, vendimi i marrë nga gjykata është definitiv dhe i paapelueshëm.
Në rast se lindin mosmarrëveshje rreth kuptimit dhe efekteve tëvendimit, gjykata e vetmja
ka të drejtëta interpretojë atë. Statuti vetëm ka përsëritur parimin nga konventa e Hagës për
rregullimin paqësor të mosmarreveshjeve sipas së cilit vendimet nga gjykata janë
përfundimtare. (Statuti i GJND)
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2.11.1 Rasti i Kosovës në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësië
Në qershor të vitit 2005, Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së caktoi përfaqësuesin e
përhershëm të Norvegjisë në NATO zotin Kai Eide si të dërguar të veçantë të tij për të
vlerësuar situatën në Kosovë. Në raportin që ai paraqiti më 7 shtator 2005, rekomandonte se
kishte ardhur koha për të diskutuar e vendosur lidhur me statusin përfundimtar të Kosovës.
I të njëjtit mendim ishte edhe Këshilli i Sigurimit të OKB-së.
Në nëntor të vitit 2005, Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së caktoi ish-presidentin finlandez,
zotin Marti Ahtisari, si të dërguarin e tij të veçantë në procesin e përcaktimit të statusit të
Kosovës. (Zaganjori, 2012)
Plani i negociatorit Ahtisaari i njohur ndryshe edhe si ’’Propozimi Gjithpërfshirës për
Zgjidhjen e Statusit të Kosoves’’

i cili doli si rezultat i negociatave/bisedimeve

tëdrejtpërdrejta në mes të palëve u bë baze ligjore dhe kushtetuese e Kosovës. Të gjendur
përballe sfidave për të vendosur për të ardhmen e popullit të Kosovës, Institucionet
demokratike dhe shumeetnike të Kosovës, nëkoordinim të ngushtë me bashkësine
ndërkombëtare dhe aletatët e saj, më 17 shkurt 2008 nënjëseancësolemne, në organin
legjislativ te vendit – Parlament, shpallën Kosovën shtet tëpavarur. Moment ky i cili perbën
aktin e fundit konstitucional të themelimit të shtetit të pavarur tëRepublikës së Kosovës.
Shpallja e pavaresisë së Kosovës, ka për bazë dokumentin themelor të së drejtës
ndërkombëtare, Kartën e Kombeve të Bashkuara e cila në nenin 2 të saj, shpreh qartë të
drejtën e kombeve për vetevendosje, parim ky i pranuar/zbatueshëm në disa raste kur një
komb, pavarësohet nga sundimi okupatorial, lirohet nga okupimi si dhe e drejta e popullatës
shumicë që të mbajë pushtetin dhe jo e pakicës, apo liria nga aparteidi, parime këto që i
japin legjitimitet ndërkombëtar aktit tëshpalljes sëpavarësisë se Kosovës më 17 shkurt
2008. (Zejnullahi,2016)
Me nismën e Serbisë, Asambleja e Përgjithshme e OKB-së miratoi më 8 tetor 2008
Rezolutën 63/3, përmes së cilës, bazuar në nenin 96 të Kartës së OKB-së dhe në nenin 65 të
Statutit të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë, i kërkohej kësaj të fundit të jepte mendim
konsultativ lidhur me pyetjen: ”A është Deklarata e njëanshme e Pavarësisë, e marrë nga
institucionet vetëqeverisëse të Kosovës, në përputhje me të drejtën ndërkombëtare?”
(Zaganjori, 2012)
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Mbështetur në nenin 65(2) të Statutit të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë, më30 janar
2009, sekretari i pergjithshem i OKB-së i ka dorezuar gjykatës një dosje me dokumenta që
mund tëhidhnin dritë në pyetjen e kërkuar. Gjykata ka përcaktuar afatet kohore brenda të
cilave shtetet e interesuara do te mund te paraqisnin deklaratat, perkatesisht dokumentet me
shkrim si dhe me vonëka vendosur dhe përcaktuar dinamikën e mbajtjes së seancave
dëgjimore. Gjykata ka ftuar edhe Kosovën që të paraqes kontributet me shkrim dhe të
marre pjesë ne seancat dëgjimore.
Menjëherë pas kërkesës së Asamblesë së Përgjithshme për mendim këshilldhënës nga
gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, institucionet e Republikës së Kosovës kanë ndërmarrë
veprimet e duhura për të ndërtuar një mbrojtje sa më të fortë dhe për ta përfaqësuar
Kosovën në gjykatë. Më 15 tetor 2008, Presidenti dhe Kryeministri kanëautorizuar
Ministrin e Punëve tëJashtme të Republikës së Kosovës ta përfaqesoj Republikën e
Kosovës në Gjykatën Nderkombetare të Drejtësisë. Me datë 16 tetor 2008, Qeveria e
Republikës së Kosoves ka vendosur që aktivitetet e koordinimit nërelacion me Gjykatën
Ndërkombetare tëDrejtësisë tëudhëhiqen nga Ministria e Punëve tëJashtme dhe gjithashtu
ka marrëvendim për emërimin e ekspertit ligjor, Sir Michael Wood si udhëheqës të ekipit
ligjor. Ka qenë hera e parë në historinë e Gjykatës qëtë pesë anëtarët e përhershëm të
Këshillit të Sigurimit kanë marre pjesë me një proces këshilldhënës. Procesi është
karakterizuar nga një pjesëmarrje numerikisht shumë e madhe e shteteve anëtare të OKBsë.
Mendimi i Gjykates është shpallur më datën: 22 korrik 2010. Mendimi është lexuar nga
Presidenti i Gjykatës, Hisashi Owada, në një seancë publike në pallatin e paqes në Hagë.
Gjykata konstatoi, me shumicë dërmuese, se Deklarata e Pavarësisë së Kosovës nuk ka
shkelur të drejtën ndërkombëtare.
Mendimi i gjykatës ishte eksplicit dhe i qartë, duke vendosur në favor të Kosoves në të
gjitha pikat. (Hyseni, 2010)
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3

DEKLARIMI I PROBLEMIT

Rëndësia e veprimtarisë të këtyre tribunaleve dhe dhënia e një këndveshtrimi krejtësisht
tjetër të drejtesisë ndërkombëtare ka zgjuar kureshtjen dhe interesimin e shumë studiuesve
të lëmive të ndryshme.
Qëllimi i këtij punimi është që të studiohen tribunalet ndërkombëtare të themeluara në
etapa të ndryshme kohore si dhe të analizohet se cfarë efekti patën nërajone për shkak të të
cilave u themeluan, cilat ishin të metat e këtyre tribunaleve si dhe a u arriten pritshmeritë që
kishte bashkësia ndërkombëtare që krimet ndërkombëtare si krimet e luftës, gjenocidi dhe
krimet kundër njerezimit tëlargohen përgjithmonë nga skena ndërkombetare. Një tjetër
fushë e hulumtimit do të jetë ajo që ka të bëjë më vënien para drejtësisë të njerëzve të cilët
janë direkt përgjegjës për shkaktimin e krimeve kundër njerëzimit dhe do të konstatojmë se
cili nga këta tribunale e kanë arritur këtë qëllim.
Gjatë tërë kësaj pune hulumtuese do të përballemi me situata hipotetike të ndryshme ku
mendoj se në kuadrin e këtyre çështjeve hipotetike do të shfaqen hipoteza të tilla si :.A do
ta ketë besimin e duhur të popujve të cilët ishin pjesë e luftërave çka nënkupton që i janë
ekspozuar krimeve të luftës,a do të kenë sukses këto gjykata në punën e veshtirë me të cilën
janë ngarkuar,a do të jenë garanci që drejtësia do të ngadhnjejë gjatë proceseve të
gjykimit,a janë dënuar dhe gjykuar të gjithë ata që shkaktuan vuajtje në rajonet ku janë
themelu gjykatat ndërkombëtare,a u arrit mesazhi i qartë se në të ardhmen nuk do të
tolerohen më këto krime të cilat shkatërruan jetë njerëzish dhe çdo vepër e cila hyn në
kuadrin e krimeve ndërkombetare nuk do të kaloj më heshtazi por do të gjykohet dhe
dënohet.
Shpresoj që puna ime hulumtuese në këtë punim të shërbejë si një kronologji e evoluimit të
drejtesisë ndërkombëtare që pas perfundimit të Luftës së Dytë Botërore deri në ditt e sotme.
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4

METODOLOGJIA

Gjatë hulumtimit do të përdor metoda dhe teknika të hulumtimit të cilat mendoj se janë në
përputhje të plotë me metodologjitë më moderne të kërkimit shkencor. Për këtë punim do të
përdor disa metoda shkencore. Do të bazohem në metodën historike dhe deskriptive të cilat
do të më ndihmojnë për trajtim kronologjik të zhvillimit të ngjarjeve. Një tjetër metodë të
cilën do ta përdor do të jetë edhe intervista me aktorë të drejtpërdrejtë nga gjykata
ndërkombëtare qofshin në cilësinë e të akuzuarve po ashtu edhe ata në cilësinë e
dëshmitarëve. Mendoj se me anë të intervistave do të vij deri te rezultatet e kërkuara të këtij
hulumtimi i cili në këtë mënyrë do të ishte shumë më i plotë sepse përveç anës teorike e
prekim edhe anën praktike të funksionimit të saj duke u bazuar gjithmonë në tregimet e
atyre që ishin atje duke filluar që nga qendra e paraburgimit e deri te seanca kryesore.
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5

PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE

Drejtësia ndërkombëtare mori një kthese tjetër pas Luftës se Dytë Botërore me themelimin
e gjykatave ndërkombëtare penale.
Gjykata Ndërkombëtare Ushtarake e Nurnbergut për herëtëparëkishte paraparë dënimin e
krimeve kundër njerëzimit, ku një specifikë e rëndesishme e këtij Tribunali ka qenë që
përgjegjësia penale të jetë individuale dhe pavarësisht pozitës të cilën mund ta kishin
kryerësit ata do të silleshin para drejtësisë.Mirëpo, një pengesë për sjelljen e drejtesisë
ishte që vetëm palët humbëse të luftës së dytë botërore do të gjykoheshin. Në Gjykatën e
Nurnbergut ashtu si dhe në atëtë Tokios, në krahasim me numrin e tëakuzuarve, numri i
tëdënuarve ishte tejet simbolik.
Periudha e mosndëshkimit të kryerësve të krimeve të luftës kishte perfunduar me krijimin e
këtyre gjykatave, mirëpo kjo nuk mjaftoi që të parandalonte krimet e ardhshme kundër
njerëzimit të cilat u kryen në fundshekull në ish-Jugosllavi. Kjo rezultoi në krijimin e
Tribunalit Ndërkombëtar për ish-Jugosllavinë, i cili solli para drejtësisë edhe krerë të shtetit
si kryeministra e presidentë. Mirëpo mangësi e këtij tribunali ishin procedurat e tejzgjatura
si dhe ndikimi politik. Si pasojë e kësaj Sllobodan Millosheviq i cili njihet si shkaktari
kryesor i krimeve në ish-Jugosllavi për të cilin ka fakte të shumta për vërtetësinë e tyre,
nuk arriti të marr shqiptimin e dënimit pasi ai vdic në njësinë e paraburgimit. Po ashtu në
Kamboxhë nuk u gjykua asnjëherë udhëhëqesi i Kmerëve të Kuq, Pol Pot i cili vdic nën
masën e arrestit shtëpiak.
Gjykatat ‘’ad hoc’’ krijuan bazën për themelimin e një gjykate të përhershme penale
ndërkombëtare e cila nuk do të ishte e kufizuar në kohë dhe hapsirë.
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KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME

Ideja për formimin e njëgjykate penale ndërkombëtare e cila do të mundësonte ekzekutimin
direkt të ligjit ndërkombëtar penal dhe dënimin e krimeve më të rënda u jetësua me
themelimin e Tribunalit Ndërkombëtar Ushtarak të Nurnbergut. Ky ishte një hap historik në
të drejtën ndërkombëtare dhe i dha njëpeisazh të ri drejtësisë ndërkombëtare.
Tiparet kryesore te gjykatave nderkombetare penale tregojne se ato jane te pakrahasueshme
me gjykatat e brendshme sepse qellimet dhe objektivat e tyre dallojne ne shume
dimensione. Kjo padyshim eshte pasoje e sistemit’’ligjor’’ te globalizuar nga i cili nuk
mund te presim qendrueshmeri strukturore ashtu sic mund te presim nga nje sistem i
brendshem hierarkik. Bashkesia nderkombetare ka per qellim qe permes ketyre gjykatave te
ruaj paqen dhe stabilitetin ne njeren ane, ndersa ne anen tjeter te ruaj edhe autonomine e
shteteve te medha.
Nëkapitujt e mësipërm, kam vënë në dukje karakteristikat kryesore të gjykatave
ndërkombëtare, të cilat kanë të bëjnë më historinë e themelimit të tyre, juridiksionin,
organizimin, përbërjen dhe kompetencat e tyre. Ndërkohe, kemi parë që numri i tyre dhe i
qëllimit për të cilin janë krijuar është rritur. Për këtë arsye praktikat që ato kane zhvilluar,
kanë hapur një shumëllojshmëri tëgjerë të cështjeve të interpretimit dhe aplikimit të ligjit
penal ndërkombëtar.
Konkludoj se suksesi i gjykatave ndërkombëtare penale nënjë masë të madhe varen nga
arritja ose jo e objektivave për të cilin janë themeluar. Të gjitha gjykatat deri tanimë e kanë
pas rëndësinë e vet sepse pa formimin e këtyre asnjë nga krimet nuk do të arrij të gjykohej
dhe të dënohej.
Qëllimi kryesor i themelimit tëkëtyre gjykatave në përgjithësi ishte që të dënoheshin
krimet, të sigurohej paqja dhe stabiliteti në bote si dhe të parandandaloheshin krimet e
ardhshme. Duke u nisur nga kjo, mund të themi së megjithëse janë dënuar disa nga
përgjegjësit kryesorë të këtyre veprave, nuk është arritur që të bëhet parandalimi i shkeljes
së të drejtave të njeriut në bote. Një shembull konkret kemi rastin e luftës civile në Siri, ku
po kryhen krime tëcilat parashihen me konventa ndërkombetare, si vrasja e civilëve,
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përdorimi i armëve bërthamore dhe kryerja e gjenocidit. Gjithashtu edhe Koreja e Veriut
përballet me shkelje te tilla. Kjo tregon edhe njëherë që bashkësia ndërkombëtare është e
pafuqishme dhe ka dështuar në ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në botë.
Vetëm kur lideret e fuqive të mëdha do tëbashkëpunojnë me të gjitha shtetet tjera
pavarësisht madhësisë, fuqisë ekonomike apo ushtarake pa krijuar balanca politike dhe
ekonomike në mes vete dhe të kenë fokus arritjen e objektivave më madhore për njerezimin
sic janë mbrojtja e të drejtave të njeriut dhe parandalimi i shkeljes së tyre nuk do të
ketëvend të flitet për krime të tilla në të drejtën ndërkombëtare.
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8.1

APPENDIXES
Intervistë me Halit Baranin, Kryetar i KMDLNJ Mitrovicë

1.Përshëndetje, se pari dua të falenderohem që gjetët kohë për intervistën time. Jam mjaft e
lumtur dhe është shumë motivuese për mua që një deshmitar kaq i rëndësishëm në
Tribunalin e Hagës të jetë pjesë e punimit tim të diplomës.
1. Pyetja e parë që dua të bëj është se si ka arritur deri tek kontakti me tribunalin, ju
thirrën ata apo ju?
1. Deri tek kontakti me hetuesit e Tribunalit unë kam ardhur, në vitin 1997 kur pati fillu
lufta në Drenicë, unë Halit Barani isha i angazhur në njisitin e UÇK-së në fshatin Llaushë
të Skënderajt, njëkohësisht edhe evidentoja ngjarje të ndryshme që kishin të bëjnë me
dhunën mbi popullatët e pafajshme shqiptare, të gjitha rastet qe arrija t'i evidentoja edhe i
publikoja nëpër mjete të informimit pasi unë isha edhe kryetar i Këshillit për Mbrojtjen e të
Drejtave dhe të Lirive të Njeriut në Qendrën Rajonale në Mitrovicë. Në shtator të vitit 1998
në Mitrovicë patën ardh Vezhges të bashkësis ndërkombëtare, ata kishin qenë të gjithë
hetues të Tribunali të Hagës por këtu paraqiteshin si gazetar, unë bashkëpunoja me ta tuj
mendu se janë gazetar. Pasi unë isha tuj e udhëheq KMDLNJ, Q. R. në Mitrovicë që nga
viti 1991, kisha shumë informata të cilat ua afrova atyre "gazetarëve". Kur filloi lufta
frantale unë vazhdimisht isha në lëvizje nëpër vatra të luftës ku dhe raportoja per luftën në
TVSH, Zërin e Amerikës, radio Europen e Lirë dhe Doiqe Vellen. Ata "gazetarët"
vezhguesit me kontaktuan edhe gjatë luftës disa herë, pas lufte unë e hapa një zyrë në
lagjën "Ilirida" në Mitrovicë ku evidentoja të gjitha rastet e vrasjeve, zhdukjeve, plagosjeve,
keqtrajtimeve të popullatës jo serbe e posaqërisht të shqiptarëve, djegieve të shtëpive dhe
objekteve tjera ndihmëse. Ata vishin tek unë neë zyrë dhe vazhdimisht paraqiteshin si
gazetar dhe marrshin shënime nga unë, një kohë ata shuan nuk u duken kendejpari, në vitin
2000 pas lufte kur ndodhi një masakër në Mitrovicë, në pjesën e okupuar të qytetit unë pata
alarmua botën përmes interneti dhe pas disa ditve erdhën tre hetues të cilët deri atëherë
ishin paraqitur si gazetarë por tani u zbuluan vet dhe me pyten "a je i gatshëm të na ofrosh
një deklaratë për krejt qka ke pa dhe evidentua" u deklarova se po dhe ata e morën
deklaratën nga unë ku në një zyrë qëndruam mbi dhjetë orë unë tu fol ata tu shkru, pasi e
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përfunduam me tyten " a je i gatshëm të jesh dëshmitar në Tribunalin e Hagës", iu pata
thënë se ku të ka nevojë unë jam i gatshëm me dëshmu për masakrat, përkatësisht
gjenocidin që kanë ushtruar hordhitë kriminele çetnike serbe mbi popullatën e pambrojtur
shqiptare në Mitrovicë, Vushtrri, Skënderaj e gjetiu. Kështu më 10.II.2002 erdhën me
morën në zyrë me një automjet me derguan me airoplan në Holand në qytetin Denhag ku
ishte tribunali ku më mbajtën 18 ditë, deri më 27 shkurt 2002 i deponova të gjitha dëshmit
që kisha në tribunal dhe më 27 dhe 28 shkurt 2002 i pata dy seanca gjyqësore ku u
përballova me satrapin e Ballkanit ku ia qita para syve të gjitha të bëmat e tij në gjykatën e
tribunalit. Me vete kisha dy valigje me materiale të ndryshme të cilat dëshmonin për
gjenocidin.

2.Si ishte depozitimi i fakteve , ishin prova me shkrim apo me gojë sepse ju keni thënë
që arma juaj e vetme ka qenë kamera dhe aparati?
2. Të gjitha faktet i kisha me shkrim, fotografi, inqizime me video kamerë, ato faktografi që
unë i kisha me vete flitshin të gjitha gjuhët e botës sepse fotografit dhe inqizimet folshin
vet. Dëshmin unë në dy ceancat gjyqësore e kam dhën me gojë dhe për asnjë moment nuk
kisha nevojë të shoh letra përpara sepse i kisha të gjitha dhe tani i kam të inqizuara në
kokën time, edhe tani nuk kam nevojë fare të shoh farë shenimesh kur flas për luftën,
përkatësisht gjenocidin. është shumë e vërtet se unë kur me kanë pytur në gjyq se çfarë
arme kam bartur gjatë luftës ua kam bërë atyre me dije se arma ime ka qenë fotoaparati,
kamera, lapsi dhe letra. Një fakt me duhet ta ceku se derisa kam dal unë para gjygji askush
nuk ka pas guxim ta përmend Ushtrin Çlirimtare të Kosovës, ditën e parë kur me kanë pytur
për ushtri iu kam thënë se unë për çdo ditë kam pas kontakte me ushtarë.

3.Si ishte mënyra e qëndrimit atje?
3. Në Hagë të gjithë dësmitarët kanë qënë të akomoduar në hotel, vazhdimisht nën
mbikqyrje (përcjellje) të hetuesve femra.Mua përsonalisht mi kanë ndrruar tre hotele sepse
nuk i respektojsha rregullat.
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4.Sa i rëndë ka qenë për ty ballafaqimi me Slobodan Millosheviq?
4. Absolutisht për mua nuk ka qenë fare rëndë, përkundrazi ka qenë shumë i leht
ballafaqimi me satrapin e ballkanit sepse tek unë me perjashtim të një prokurori dhe një
prokurorje tjerët as gjykatsat dhe askush nuk ka gëzuar respekt nga se unë isha dëshmitar
dhe dëshmojsha për raste të perjetuara shpirtrisht, isha dëshmitar i drejtpërdrejt i ngjarjeve
të masakrave, nuk kam shku atje me thash e theme. Të gjitha dëshmit i kisha të miat
personale. Unë isha shumë fatlum që mu ofrua rasti me dëshmu për masakra dhe gjenocidin
e kriminelve çetnik serbë para një tribunali, gjygj këtë që e kanë përcjellur midiat botrore.
5.A mendon që në Tribunalin e Hagës ka ndikim politik ?
5. Po sigurisht se ka ndikime politike ne Tribunalin e Hagës, e them këtë duke pasur
parasysh se po rmos të kishte ndikim politika në këtë gjyq ishte dashur të ulen në bankën e
të akuzuareve së paku mbi 100 kriminelë serbë, ata që kanë bërë krime dhe urdhërdhënësit
për krime mbi popullaten shqiptare në Kosovë, për krimet në Bosnjë dhe Kroaci etj.

6.A mendoni se Tribunali i Hagës e ka përmbush misionin e tij së paku sa i përket
krimeve ne Kosovë?
6. Tribunali apo gjyqi i Hagës as për së afërmi nuk e ka kryer misionin e tij sa i përket
krimeve në Kosovë. E përmenda më lartë se sa kriminelë ishte dashur të gjykohen për
krimet që kanë bërë mbi popullatën civile shqiptare bandat ushtarako-policore kriminele
serbe.
7.Si e shpjegoni faktin që Tribunali ka ngrit aktakuza edhe kundër luftëtarëve
shqiptarë?
7. Duke pasur parasysh se disa pjesëtarë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës u gjenden në
bankën e të akuzuarëve në gjyqin e Hagës dhe të gjithë me përjashtim të njërit, tjerët janë
liruar të gjithë si të pafajshëm vetëm njëri u dënua me 13 vjet burg 10 prej të cilave i mbajti
ndërsa tri vite iu falën edhe ai tani këto dite fatkeqësisht vdiq në moshën 60 vjeçare.
Gjykata e Hagës shqiptarët i ka arrestuar pa pasur fakte vetem me thashetheme, për ta
arrestuar një person për krime lufte ishte dashur të hetohet shumë kohë dhe të nxjerren
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prova të qëndrueshme e pastaj të pasoj arrestimi, gjykata në fjale nuk iu permbajt fare
rregullave të veta.
8.2

Intervista me Fatmir Limaj, i akuzuar i Tribunalit të Hagës

Përshendetje z.Limaj ju falenderoj për gatishmërinë tuaj për këtë intervistë e cila për mua
ka interes të veçantë sepse kjo intervistë e juaja nuk është kësaj rradhe për media por në
shërbim të një punimi shkencor dhe që patjetër me përfshirjen e kësaj interviste punimi do
të jetë më i plotë dhe më i kompletuar.
1.Së pari dua të ju pyes se si e keni ndjere veten kur e keni kuptuar se do të akuzoheni
për krime lufte kur në fakt këtu është bërë luftë clirimtare ?
Po normalisht asnjë person nuk ndjehet mirë kur kupton se lufta e tij dhe e popullit tij për
liri dhe pavarësi, akuzohet nga gjykata ndërkombëtare. Mirëpo ashtu sic e kemi mbrojt
atdheun tonë në luftë ashtu me të njëjtën kurajo dhe trimëri besoj që e kemi mbrojt
Kosovën në gjykatën ndërkombëtare, jo vetëm unë mirëpo të gjithë të akuzuarit e tjerë
bashkeluftëtarët e mi. Besoj që drejtësia në fund triumfoi dhe përveq në luftë kemi arrit ta
mbrojmë dhe ta nderojmë Kosovën me dinjitet dhe patriotizëm të lartë gjithashtu edhe në
gjykaten ndërkombëtare të Hagës.
2.Pasi që ju vet jeni dorëzuar më intereson të di se a janë respektuar procedurat tjera
të parapara me statut të Tribunalit?
Meqenëse e kam theksuar disa herë une kam shkuar në Slloveni për një udhetim zyrtar ,
dhe aty më kanë informuar që kam një urdhër-arrest nga Tribunali i Hagës. Me sapo e
kuptova këtë lajm, i kam lajmëruar familjen time dhe jam vetdorëzuar pasi që gjithmonë e
kam ditur se lufta jonë ka qenë e drejtë dhe e nevojshme ashtu sic edhe u vërtetua në fund
të gjykimit. Procedurat janë resepektuar plotësisht përveq urdhër-arrestit që nuk kam qenë i
informuar për të. Procedurat kanë qenë standarte për të gjithë të gjykuarit e tjerë.
3.Cilat kanë qenë saktësisht veprat për të cilat jeni akuzuar?
Vepra për të cilen jam akuzuar ka qenë për krime lufte dhe krime ndaj civilve të përkatësisë
etnike serbe. Lufta jonë ka qenë e drejtë dhe plotësisht e nevojshme pasi që liria e Atdheut
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ishte zgjidhja e vetme për fundin e regjimit brutal të Serbisë në Kosovë. Jo vetëm unë por e
gjithë UCK-ja ka bërë luftë të drejtë dhe krimet ndaj civilve të nacionalitetit Serb nuk ka
ndodhur asnjëherë. E vetmja luftë e jona ka qenë ndaj regjimit dhe ndaj ushtrisë Serbe.
4.Si ka qenë raporti yt me prokurorin e rastit?
Nuk mundem të them që ka pasur ndonjë raport shumë të mirë, si une dhe të akuzuarit e
tjerë kemi pasur një raport profesional ku i gjithë kontakti mes meje dhe prokurorit është
zhvilluar rreth aktakuzave dhe procesit gjyqësor .
5.Gjatë qëndrimit në Hagë ju keni takuar edhe të akuzuarit serb, na tregoni pak për
ato momente sepse nuk duken fare të lehta nga fakti se ata këtu kanë kryer krime të
rënda- ishte kjo një tendencë për barazimin e kriminelëve me viktimat?
Po kam pasur takime thjeshtë vizuale jo që kemi shkëmbyer ndonjë bisedë pasi që une kam
qenë ai që kam kundërshtuar bashkëbisedimin me një udhëheqës që ka kryer krime ndaj
popullit tim. Normalisht nuk ka qenë e lehtë të shihje fajtorin e të gjitha vujatjeve dhe
mjerimeve të popullit tënd. Mirëpo gjithmonë unë dhe të tjeret kemi qëndruar kokë lartë
dhe krenar që i kemi dhënë fund një regjimi dhe një diktatori sic ishte vet S.Millosheviq.
6.A mendoni se tribunali është politikisht i paanshëm?
Aq kohë sa kam qëndruar aty si dhe përcjelljen e rrjedhjes së proceseve gjyqësore si të
mijat ashtu edhe të bashkëluftëtarëve të mi, mendoj që Tribunali ka qenë politikisht i
paanshëm pasi që lufta jonë u dëshmua që ka qenë e drejtë dhe kriminelët serbë kanë marrë
dënimin e merituar .
7.Si një ish i akuzuar a mendoni se tribunali e ka arrit qëllimin e tij themelor për
dënimin e krimeve të luftes në ish-Jugosllavi?
Prej perspektivës së popullit tonë thjeshtë dënimi me burg i një diktatori dhe gjeneralëve të
tij nuk ka qenë i mjaftueshëm mirëpo sipas ligjit dhe sipas statutit të tribunalit kjo ka qenë
mënyra e duhur për të marr dënimin e merituar.
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8. Ju jeni akuzuar edhe nga gjykatat vendore dhe ato ndërkombëtare- na flisni paku
ju lutem për dallimet në procedura?
Ashtu siç e ceka gjatë intervistës, procesi në gjykatën ndërkombëtare ka qenë i rregullt dhe
konform ligjeve. Mirëpo për dallim procedurat në gjykatat vendore kanë qenë jo të rregullta
duke filluar nga ngritja aktakuzës pasi që të gjithë janë të informuar se si janë ngritur
aktakuzat ndaj meje. Vlen të theksohet se për dallim nga Tribunali i Hagës, gjykatat tona
vendore nuk janë politikisht të paanshme. Gjykatat vendore në proceset gjyqësore ndaj
meje janë treguar shumë jo serioze dhe ndikimi i disa personave nga spektri politik kanë
bërë që jo vetëm unë të gjykohem pa drejtësisht por e gjithë familja ime. Imazhi i shtetit
tone ka rënë në nivelet më të ulëta për shkak të këtyre proceseve gjyqesore të montuara.
Nuk ka qenë e lehtë as për mua dhe as për familjen time që të gjykohemi pa drejtësisht për
15 vite me rradhë për krime që si kemi kryer. Gjithqka që kam pasur i kam dhënë për
vendin tim dhe i jap prapë nëse është nevoja. Rasti im ishte një rast që duhet të na mësoj të
gjithëve që të ndërmarrim masa dhe të mos lejojmë të përseriten të njëjtat gabime në të
ardhmen. Jam plotësisht dakord që aktakuzat për korrupsion dhe keqpërdorime të ngriten
menjëherë sapo të ka prova që kanë ndodhur, mirëpo jo si në rastin tim që dihet rrjedha e
proceseve gjyqësore dhe montimet e provave që më janë bërë gjatë gjykimit. Por mbi të
gjitha brenga më e madhe për mua ka qenë të gjykohem për krime lufte nga gjykatat tona
në Kosovë, kur veq se jam shpallur i pafajshëm nga gjykata ndërkombëtare e Hagës, kjo
ishte diqka e papranueshme për mua, dhe shpresoj që kësi raste dhe përndjekje gjyqësore të
mos i ndodhin askujt, dhe ne duhet të mundohemi ti parandalojmë të gjitha këto procese
gjyqësore për krime lufte, pasi që lufta jone ka qenë gjithmonë e drejtë dhe kuptimplotë.
Kënaqësia është e imja kur i shoh të rinjtë që interesohen për luftën tonë për liri dhe për
padrejtesitë e gjykimet që na janë bërë. Ju faleminderit shumë, ishte kënaqësi që isha i
intervistuar nga ju, pasi që kjo ishte një interviste më ndryshe nga jam mësuar. Ju uroj
suksese dhe shëndet në sfidat e mëtutjeshme.

38

